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BuzaÛÝlarÝn Ekßitilmiß SŸt ile BŸyŸtŸlmesi †zerine Bir AraßtÝrma

Attila KAYA, Can UZMAY, Ahmet AL‚Ü‚EK, Übrahim KAYA
Ege †niversitesi, Ziraat FakŸltesi, Zootekni BšlŸmŸ, 35100 Bornova, Üzmir-T†RKÜYE

Geliß Tarihi: 27.08.1999

…zet: Bu •alÝßmanÝn amacÝ, gŸnde canlÝ aÛÝrlÝÛÝn % 10'u dŸzeyinde verilen ekßitilmiß sŸtŸn buzaÛÝlarda gelißme performansÝ ve ishal
vakalarÝ Ÿzerine etkisini incelemektir. Yirmi adet Siyah Alaca buzaÛÝ, her birinde 10 buzaÛÝ (5 erkek, 5 dißi) bulunan 2 gruptan birinde
(normal sŸt veya ekßitilmiß sŸt) 5 gŸnlŸk yaßtan itibaren denemeye alÝnmÝßtÝr. Her iki gruptaki buzaÛÝlara gŸnde canlÝ aÛÝrlÝÛÝn %
10'u dŸzeyinde sŸt iki šÛŸnde emzikli kovalardan verilmißtir. Normal sŸt saÛÝmdan hemen sonra ÝlÝk olarak (35-37 ¼C), formik asit
katÝlarak pH'sÝ 4.8'e dŸßŸrŸlen ekßitilmiß sŸt ise soÛuk olarak (10-20 ¼C) verilmißtir. Verilen sŸt miktarÝ, her hafta yapÝlan tartÝmlara
gšre yeniden belirlenmißtir. Deneme 42 gŸn sŸrmŸß ve son haftasÝnda sŸtten kesim programÝ uygulanmÝßtÝr. BuzaÛÝ baßlangÝ• yemi,
yonca kuru otu ve su deneme boyunca ad libitum olarak verilmißtir. BuzaÛÝlar bireysel bšlmelerde barÝndÝrÝlmÝßtÝr. BuzaÛÝlarÝn gelißimi
haftalÝk tartÝmlarla izlenmißtir. DÝßkÝlarÝ her gŸn kÝvam bakÝmÝndan puanlanmÝßtÝr (1=normal, 2=yumußak, 3=akÝcÝ, 4=sulu). SŸt,
baßlangÝ• yemi ve toplam kuru madde tŸketimi (sŸt ve baßlangÝ• yeminden gelen) bakÝmÝndan gruplar arasÝ fark šnemli
bulunmamÝßtÝr. Normal sŸt ve ekßitilmiß sŸt verilen gruplarda deneme boyunca gŸnlŸk ortalama canlÝ aÛÝrlÝk artÝßÝ sÝrasÝyla 427.44
ve 459.95 g/gŸn bulunmußtur. Ancak aradaki fark šnemsizdir. Yemden yararlanma bakÝmÝndan da gruplar arasÝnda šnemli bir
farklÝlÝk saptanmamÝßtÝr. Ekßitilmiß sŸt verilen grupta dÝßkÝ kÝvam puanÝ, normal sŸt verilen gruba gšre šnemli dŸzeyde olmamakla
birlikte daha dŸßŸk bulunmußtur (5-25 gŸnlŸk yaß dšneminde sÝrasÝyla 2.04 ve 2.33, 26-46 gŸnlŸk yaß dšneminde 1.34 ve 1.46).
Normal sŸt i•en buzaÛÝlarda 5-25 gŸnlŸk yaß dšneminde ishal gšrŸlen gŸnlerin oranÝnÝn (% 34.28), ekßitilmiß sŸt i•en buzaÛÝlara
gšre (% 18.57) šnemli dŸzeyde daha yŸksek olduÛu saptanmÝßtÝr. Yine aynÝ dšnemde, ßiddetli ishal nedeniyle tedavi uygulanan
gŸnlerin oranÝ normal sŸt verilen grupta % 8.57 olarak bulunurken, ekßitilmiß sŸt verilen grupta tedavi gerektirecek bir ishal
vakasÝna rastlanmamÝßtÝr. BŸyŸtme masrafÝ, normal sŸt verilen buzaÛÝlarda ekßitilmiß sŸt verilen buzaÛÝlara gšre, šzellikle tedavi
giderlerinden dolayÝ olduk•a yŸksek olmußtur (sÝrasÝyla 1.468.550 TL (3.76 $) ve 1.045.300 TL (2.68 $) / kg canlÝ aÛÝrlÝk artÝßÝ).
Anahtar SšzcŸkler: BuzaÛÝ bŸyŸtme, ekßitilmiß sŸt, dÝßkÝ kÝvam puanÝ, ishal.

A Research on Rearing Calves With Acidified Whole Milk
Abstract: The objective of this study was to investigate the effect of acidified whole milk fed at 10 % of body weight on calf
performance, and the incidence of scours. Twenty Holstein calves were assigned to one of two dietary treatments (whole milk or
acidified whole milk), each consisting of 10 calves (5 male and 5 female), from d 5 to d 46 of age for a 42-d trial. Calves were fed
either warm whole milk (35 to 37 ¼C) or acidified cold whole milk (acidified with formic acid to pH 4.8 and given at 10 to 20 ¼C)
from nipple pails twice daily at 10 % of body weight. The amounts of milk given were adjusted weekly according to body weight,
and the calves were gradually weaned, starting at d 40 of age. During the experiment, the calves were offered pelleted starter,
alfalfa hay and water for ad libitum intake. All the calves were housed in individual pens. Body weight was recorded weekly. Fecal
consistency scores were recorded daily on a scale of 1 to 4 (1=normal, 2=soft, 3=runny and 4=watery). Intakes of whole milk,
starter, and total dry matter from milk and starter were similar between the treatments. Average daily body weight gains (d 5 to
46) for calves fed whole milk, and acidified whole milk were also similar (427.44 and 459.95 g/d, respectively). There was no
significant difference in the efficiency of feed conversion between the treatments. Calves fed acidified whole milk exhibited lower
fecal consistency scores than did calves fed whole milk (2.04 vs. 2.33 during d 5 to 25 and 1.34 vs. 1.46 during d 26 to 46) even
though the differences between treatments were not significant. The percentage of calf days with scours was significantly higher for
calves fed whole milk than for those fed acidified whole milk for d 5 through 25 (34.28 vs. 18.57 %). In the same period, the
percentage of calf days treated for scours was 8.57 % for calves fed whole milk while there was no incidence of scours requiring
treatment in calves fed acidified whole milk. The cost of body weight gain was quite high for calves fed whole milk compared with
those fed acidified whole milk, due mainly to the costs of veterinary treatment for scours ($ 3.76 vs. $ 2.68 / kg gain).
Key Words: Calf rearing, acidified whole milk, fecal consistency score, scours.

* Bu araßtÝrma, T†BÜTAK tarafÝndan desteklenmißtir (VHAG-1447 numaralÝ proje).
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BuzaÛÝlarÝn Ekßitilmiß SŸt ile BŸyŸtŸlmesi †zerine Bir AraßtÝrma

Giriß
BuzaÛÝ kayÝplarÝ, sŸt sÝÛÝrcÝlÝÛÝnda karlÝlÝÛÝ olumsuz
yšnde etkileyen šnemli bir sorundur. HayvancÝlÝÛÝ ileri
Ÿlkelerde buzaÛÝ kayÝplarÝ % 5-20 arasÝnda deÛißmektedir
(1, 2, 3). †lkemizde, šzellikle kŸltŸr ÝrkÝ sÝÛÝr yetißtiriciliÛi
yapÝlan ißletmelerde bu kayÝplar zaman zaman •ok daha
yŸksek olabilmektedir. BuzaÛÝ kayÝplarÝ et ve sŸt Ÿretim
potansiyelini azaltmakta, gerek ißletme gerekse Ÿlke
ekonomisini olumsuz yšnde etkilemektedir. Genetik Ýslah
•alÝßmalarÝ uygulanan populasyonlarda ise seleksiyon
entansitesinin dŸßmesine ve buna baÛlÝ olarak genetik
ilerlemenin azalmasÝna neden olmaktadÝr.
Neonatal dšnemde buzaÛÝ kayÝplarÝnÝn baßlÝca nedeni,
E. coli bakterilerinin yer aldÝÛÝ ishallerdir (2, 3, 4). E. coli
bakterileri yaßamÝn ilk gŸnlerinden itibaren buzaÛÝnÝn
sindirim sisteminde bulunmakta ve bazÝ serotipleri,
šzellikle viral ishallerin (rota ve corona virŸs ishalleri) ince
barsakta hazÝrladÝÛÝ ortamda hÝzla Ÿreyerek enteritis,
enterotoksemi veya •ok daha ßiddetli seyreden
septisemiye neden olmaktadÝr (1, 4, 5, 6,7).
BuzaÛÝnÝn sŸtten kesim šncesi dšnemde, šncelikle
canlÝ kalmasÝ saÛlanmalÝ, ardÝndan da gelißmesini
geriletecek ßiddetli bir hastalÝÛa yakalanmasÝ šnlenmelidir
(1). SŸtten kesime kadar buzaÛÝlarÝn beslenmesinde •eßitli
sistemler uygulanmaktadÝr. Ancak, az ißgŸcŸ gerektiren,
dŸßŸk maliyetli ve buzaÛÝlarÝn daha iyi ve saÛlÝklÝ
gelißmesini saÛlayacak yeni sistem arayÝßlarÝ da
sŸrmektedir (8). Avrupa Ÿlkelerinde 1970'li yÝllarda,
buzaÛÝlarÝn soÛuk, ekßitilmiß sŸt ikame yemi ile
beslenmesine dayanan yeni bir bŸyŸtme sistemi
uygulanmaya baßlanmÝßtÝr (7, 9, 10). Bu sistemde
buzaÛÝlar genellikle gruplar halinde barÝndÝrÝlmakta ve sŸt
ikame yemi (SÜY)'ni emzikli bŸyŸk bidonlardan veya
tanklardan ad libitum olarak tŸketmektedir (1, 2, 7, 10).
SÜY, organik asitler (formik, propiyonik, sitrik, fumarik
vb.) katÝlarak ekßitilmekte ve pH'sÝ 4.2 dŸzeyine kadar
dŸßŸrŸlmektedir (1, 2, 10, 11, 12, 13). SÜYÕnin
ekßitilmesindeki temel ama•, SÜY'ni daha uzun sŸre
korumak ve bšylece buzaÛÝlara 2-3 gŸn yetecek miktarda
SÜY'ni bir defada hazÝrlamaktÝr (1, 2, 7, 14). Ekßitilmiß
SÜY, buzaÛÝlara soÛuk olarak verilebilmekte ve SÜY'nin
belirli bir sÝcaklÝkta verilmesi gereÛi ortadan kalkmaktadÝr
(2,10,15). Ekßitilmiß SÜYÕnin, sahip olduÛu ekßi tat ve
soÛuk olarak verilmesi nedeniyle buzaÛÝlar tarafÝndan sÝk
sÝk kŸ•Ÿk šÛŸnler halinde tŸketileceÛi belirtilmektedir
(2,10,14).
Ad libitum olarak ekßitilmiß SÜY verilmesi, ißgŸcŸ
kullanÝmÝnÝ azaltmak amacÝyla uygulamaya girmißtir.
DiÛer yandan, bu sistemin uygulandÝÛÝ ißletmelerde buzaÛÝ
ishalleri ve buna baÛlÝ kayÝplarda azalma gšrŸlmŸßtŸr (2,
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7). Bunun nedeni, ekßitilmiß SÜYÕnin buzaÛÝlarÝn sindirim
sisteminde, šzellikle de abomasumda pH'yÝ dŸßŸk
dŸzeyde tutmasÝdÝr. DŸßŸk pH nedeniyle patojen
mikroorganizmalarÝn, šzellikle de E. coli bakterilerinin
•oÛalmasÝ engellenerek ya da bunlar yok edilerek
enfeksiyšz ishal vakalarÝ azalmaktadÝr (1, 2, 13, 16, 17,
18). Nitekim deÛißik araßtÝrÝcÝlarÝn bulgularÝ da bu
yšndedir (13, 19, 20, 21).
Ekßitilmiß SÜYÕnin, sÝk sÝk kŸ•Ÿk šÛŸnler halinde
tŸketilmesi ve abomasumda daha dŸßŸk bir pH ortamÝ
olußturmasÝ nedeniyle sindirimi iyileßtirebileceÛi ileri
sŸrŸlmektedir (10,14). Ancak bazÝ araßtÝrÝcÝlarÝn bulgularÝ
bu teorileri desteklememektedir (8, 22, 23).
‚eßitli araßtÝrmalarda, ekßitilmiß SÜY'nin canlÝ aÛÝrlÝk
artÝßÝna etkisi de incelenmißtir. Ad libitum olarak
ekßitilmiß SÜY verilen buzaÛÝlarda canlÝ aÛÝrlÝk artÝßÝ, kÝsÝtlÝ
miktarda normal SÜY verilen buzaÛÝlara gšre šnemli
dŸzeyde yŸksek bulunmußtur (21, 22, 24). Ancak kÝsÝtlÝ
miktarda ekßitilmiß SÜY verilen buzaÛÝlarÝn canlÝ aÛÝrlÝk
artÝßÝ ile kÝsÝtlÝ miktarda normal SÜY verilen buzaÛÝlarÝn
canlÝ aÛÝrlÝk artÝßÝ arasÝnda šnemli bir farklÝlÝk
saptanmamÝßtÝr (13). DiÛer yandan, birim canlÝ aÛÝrlÝk
artÝßÝ baßÝna yem masrafÝ, ad libitum olarak ekßitilmiß SÜY
verilen buzaÛÝlarda, kÝsÝtlÝ miktarda ekßitilmiß SÜY veya
normal SÜY verilen buzaÛÝlara gšre daha yŸksek
bulunmußtur (8, 21, 25).
†lkemizde buzaÛÝlar genellikle tam yaÛlÝ inek sŸtŸ ile
bŸyŸtŸlmektedir. BuzaÛÝ bŸyŸtmede SÜY kullanÝmÝ ve bu
konudaki •alÝßmalar olduk•a yeni ve sÝnÝrlÝdÝr (26). SoÛuk
olarak i•irilen asit katkÝlÝ sŸt ikame yemleri ise Ÿlkemizde
henŸz piyasaya sŸrŸlmemißtir.
Bu araßtÝrmanÝn amacÝ, buzaÛÝlarÝn kÝsÝtlÝ miktarda
verilen ekßitilmiß tam yaÛlÝ soÛuk sŸt ile bŸyŸtŸlmesinin,
gelißme performansÝ ve ishale yakalanma sÝklÝÛÝ Ÿzerine
etkilerini incelemektir.
Materyal ve Metot
AraßtÝrmanÝn materyalini E.†.Z.F. Menemen
AraßtÝrma, Uygulama ve †retim ‚iftliÛi ile E.†.Z.F.
Zootekni BšlŸmŸ'nŸn Bornova'da bulunan SÝÛÝrcÝlÝk
Tesislerinde, EylŸl 1998 - Ocak 1999 arasÝnda doÛan 20
adet (10 erkek ve 10 dißi) Siyah Alaca Ýrktan buzaÛÝ
olußturmußtur.
AraßtÝrma, E.†.Z.F. Zootekni BšlŸmŸ SÝÛÝrcÝlÝk
Tesislerinde, bu ama•la šzel olarak inßa edilen buzaÛÝ
bŸyŸtme Ÿnitesinde yŸrŸtŸlmŸßtŸr. †nite, iki yanÝ duvarla
•evrili yarÝ a•Ýk bir ahÝr binasÝ i•ine kurulan 2.00 x 1.22
m boyutlarÝnda, 10 adet bireysel buzaÛÝ bšlmesinden
olußmaktadÝr.

A. KAYA, C. UZMAY, A. AL‚Ü‚EK, Ü. KAYA

BuzaÛÝlar doÛumdan sonra 1-2 gŸn i•inde analarÝndan
ayrÝlarak bŸyŸtme Ÿnitesindeki bireysel bšlmelere
konulmuß ve toplam 2 gŸn aÛÝz sŸtŸ i•meleri
saÛlanmÝßtÝr. ArdÝndan, 2 gŸnlŸk bir alÝßtÝrma dšnemi
sonrasÝnda tartÝlarak 5 gŸnlŸk yaßtan itibaren denemeye
alÝnmÝßlardÝr. Deneme 42 gŸn sŸrmŸßtŸr. AlÝßtÝrma
dšneminin amacÝ buzaÛÝlarÝn denemeyi ge•irecekleri
ortama alÝßmalarÝ ve šzellikle emzikli kovalardan sŸt
i•meyi šÛrenmeleridir.
AraßtÝrmada 2 grup olußturulmußtur. Her grupta 10
buzaÛÝ (5 erkek, 5 dißi) yer almÝßtÝr. Ekßitilmiß sŸt
grubunda yer alan buzaÛÝlara, formik asit katÝlarak
ekßitilmiß soÛuk (10 - 20 °C) tam yaÛlÝ sŸt i•irilmißtir.
Normal sŸt grubunda bulunan buzaÛÝlara ise tam yaÛlÝ sŸt
saÛÝmdan hemen sonra ÝlÝk olarak (35-37 °C) i•irilmißtir.
Ekßitilmiß sŸt grubunda yer alan buzaÛÝlara verilen sŸtŸn
pH'sÝ formik asit katÝlarak 4.8'e dŸßŸrŸlmŸßtŸr. SŸte
asitin daha homojen karÝßtÝrÝlmasÝ ve karÝßtÝran kißinin saf
asitle temasÝndan kaynaklanabilecek olasÝ bir tehlikeyi
šnlemek i•in olduk•a seyreltik bir asit •šzeltisi (1 kÝsÝm %
99'luk formik asit + 12 kÝsÝm su) kullanÝlmÝßtÝr. SŸtŸn
sÝcaklÝÛÝnÝn karÝßtÝrma esnasÝnda 20 °C'nin altÝnda
olmasÝna šzen gšsterilmißtir. SŸtŸn pH'sÝnÝ 4.8'e
dŸßŸrmek i•in katÝlmasÝ gereken seyreltilmiß asit miktarÝ
sÝnama - yanÝlma yolu ile 22 ml / 1000 ml sŸt olarak
saptanmÝßtÝr. Bšylece 1 litre sŸte yaklaßÝk 1.7 ml %
99'luk saf formik asit katÝlmÝßtÝr.
BuzaÛÝlarÝn i•ecekleri gŸnlŸk sŸt miktarÝnÝn
belirlenmesinde canlÝ aÛÝrlÝklarÝ esas alÝnmÝßtÝr. BuzaÛÝlara
gŸnde canlÝ aÛÝrlÝklarÝnÝn % 10'u miktarÝnda sŸt, 09.00
ve 16.30 saatlerinde olmak Ÿzere iki eßit šÛŸnde emzikli
kovalardan i•irilmißtir. Verilen sŸt miktarÝ, her hafta
yapÝlan tartÝmlara gšre yeniden belirlenmißtir. Denemenin
son haftasÝnda (6. hafta) sŸtten kesim programÝ
uygulanmÝßtÝr. Bu ama•la, son haftanÝn ilk yarÝsÝnda her
šÛŸnde, bir šnceki hafta her šÛŸnde verilen sŸt
miktarÝnÝn 2/3'Ÿ, ikinci yarÝsÝnda ise 1/2'si kadar sŸt
verilmißtir.

TŸm buzaÛÝlarÝn šnŸnde deneme baßÝndan itibaren
sŸrekli olarak pelet formda buzaÛÝ baßlangÝ• yemi, yonca
kuru otu ve taze su bulundurulmußtur. BuzaÛÝlarÝn
baßlangÝ• yemi tŸketimleri dŸzenli tartÝmlarla izlenmiß,
yonca kuru otu tŸketimleri ise saptanmamÝßtÝr.
BuzaÛÝlara verilen sŸt, baßlangÝ• yemi ve yonca kuru
otuna ait ham besin madde i•erikleri Tablo 1'de
verilmißtir. SŸte ilißkin besin madde i•erikleri, •alÝßmada
Ÿ• ayrÝ dšnemde sŸtten alÝnan šrneklerde yapÝlan
kimyasal analiz sonu•larÝnÝn ortalamalarÝ olarak
verilmißtir. SŸtte kuru madde ve kŸl analizi Gravimetrik
yšnteme gšre, protein analizi Formal Titrasyon, yaÛ
analizi Gerber, laktoz analizi ise Polarizasyon yšntemine
gšre yapÝlmÝßtÝr (27). ‚alÝßmada kullanÝlan baßlangÝ• yemi
ve yonca kuru otunun ham besin maddeleri analizinde,
ham sellŸloz hari•, Weende Analiz Yšntemi kullanÝlmÝßtÝr
(28). Ham sellŸloz analizi ise Lepper Yšntemine gšre
yapÝlmÝßtÝr (29).
BuzaÛÝlarÝn gelißmeleri haftalÝk tartÝmlarla izlenmißtir.
TartÝmdan šnceki akßam, buzaÛÝlarÝn šnlerinden su ve
baßlangÝ• yemi •ekilerek sabah a• karnÝna tartÝlmalarÝ
saÛlanmÝßtÝr.
BuzaÛÝlarÝn dÝßkÝsÝ her gŸn gšzlenmiß ve kÝvam
bakÝmÝndan puanlanmÝßtÝr. Puanlama, Larson ve ark.
(30)'nÝn bildirdiÛi ßekilde (1=normal, 2=yumußak,
3=akÝcÝ, 4=sulu) yapÝlmÝßtÝr.
BuzaÛÝlarÝn altÝna dŸzenli olarak buÛday sapÝ yaymak
suretiyle altlarÝnÝn sŸrekli olarak kuru kalmasÝ
saÛlanmÝßtÝr. Bšylece dÝßkÝnÝn gšzlenmesi de
kolaylaßmÝßtÝr. BuzaÛÝ bšlmelerindeki altlÝklar yaklaßÝk 10
gŸnde bir tamamen deÛißtirilmißtir.
Þiddetli ishale yakalanan buzaÛÝlara oral yoldan toz ve
jel formda ishal durdurucu preparatlar ve i.m. yoldan
antibiyotik verilerek tedavi uygulanmÝßtÝr. AyrÝca vŸcudun
elektrolit dengesini korumak amacÝyla buzaÛÝlara ßekerli
ve tuzlu su i•irilmißtir.

Tablo 1.
Tam YaÛlÝ SŸt

Kuru Madde, %

12.63

BuzaÛÝ BaßlangÝ• Yemi

Yonca Kuru Otu

90.36

88.45

AraßtÝrmada kullanÝlan sŸt,
buzaÛÝ baßlangÝ• yemi ve
yonca kuru otunun ham
besin madde i•erikleri.

Kuru maddenin %Õsi olarak
Ham Protein

29.30

18.49

Ham YaÛ

30.48

3.82

0.97

-

7.70

27.69

Ham SellŸloz
Laktoz
Ham KŸl

ME, kcal/kg KM

35.23
3.96

-

-

18.53

-

8.28

12.29

2895

1860
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Verilerin istatistik analizinde Harvey (31)'in LSMLMW
adlÝ bilgisayar programÝ kullanÝlmÝßtÝr. DeÛißik yaß
dšnemlerindeki canlÝ aÛÝrlÝklar ve canlÝ aÛÝrlÝk artÝßlarÝ ile
ilgili doÛrusal modellerde deneme baßÝ canlÝ aÛÝrlÝÛÝ
regresyon terimi olarak kullanÝlmÝßtÝr. Veriler aßaÛÝdaki
doÛrusal modele gšre deÛerlendirilmißtir:
Yijk

= µ + mi + cj + (m x c)ij + báXijk + eijk

Modelde,
Yijk

= incelenen šl•Ÿte ilißkin gšzlem deÛeri

µ

= genel ortalama

mi

= i'nci muamelenin etkisi

cj

= j'inci cinsiyetin etkisi

(m x c)ij = muamele x cinsiyet interaksiyonunun
etkisi
b

= incelenen šzelliÛin deneme baßÝ canlÝ
aÛÝrlÝÛa gšre regresyon katsayÝsÝ

Xijk

= i'nci muameledeki j'inci buzaÛÝnÝn deneme
baßÝ canlÝ aÛÝrlÝÛÝ

eijk

= hata

‚alÝßmada, her iki bŸyŸtme yšntemi, elde edilen
veriler ve yapÝlan harcamalara dayanarak bŸyŸtme
maliyeti bakÝmÝndan da karßÝlaßtÝrÝlmÝßtÝr. BŸyŸtme
maliyetinin hesaplanmasÝnda, sŸt, baßlangÝ• yemi ve
formik asit masraflarÝ ile tedavi giderleri dikkate
alÝnmÝßtÝr. Hesaplamada, masraf unsurlarÝnÝn MayÝs 1999
fiyatlarÝ kullanÝlmÝßtÝr (inek sŸtŸ: 100.000 TL/litre, buzaÛÝ
baßlangÝ• yemi: 74.000 TL/kg, % 99'luk formik asit:
5.175.000 TL/litre ve ishal nedeniyle tedavi uygulanan
buzaÛÝ baßÝna veteriner ve ila• masrafÝ: 20.341.500
TL/buzaÛÝ). MasraflarÝn ABD DolarÝ ($) Ÿzerinden
hesaplanmasÝnda, T.C. Merkez BankasÝ'nÝn 3 MayÝs 1999
tarihli dšviz satÝß kuru (1 $ = 390.248 TL) esas
alÝnmÝßtÝr.
Bulgular
TŸketimler
BuzaÛÝlarÝn gŸnlŸk ortalama sŸt, baßlangÝ• yemi ve
kuru madde (KM) tŸketimlerine ait en kŸ•Ÿk kareler
ortalamalarÝ, deÛißik yaß dšnemlerine gšre Tablo 2'de
verilmißtir.
SŸt, baßlangÝ• yemi ve KM tŸketimi bakÝmÝndan,
incelenen tŸm yaß dšnemlerinde gruplar arasÝnda farklÝlÝk
saptanmamÝßtÝr. Deneme sŸresince yonca kuru otu
tŸketimini duyarlÝ bir bi•imde saptama olanaÛÝ
bulunmadÝÛÝndan, bu yemden gelen KM tŸketimi
hesaplamalara dahil edilmemißtir.
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CanlÝ aÛÝrlÝklar, canlÝ aÛÝrlÝk artÝßlarÝ ve yemden
yararlanma
DeÛißik yaß dšnemlerindeki canlÝ aÛÝrlÝklar, canlÝ
aÛÝrlÝk artÝßlarÝ ve yemden yararlanma deÛerlerine ilißkin
en kŸ•Ÿk kareler ortalamalarÝ Tablo 3'de verilmißtir.
Deneme sŸresince, gŸnlŸk ortalama canlÝ aÛÝrlÝk artÝßÝ
normal sŸt ve ekßitilmiß sŸt tŸketen buzaÛÝlarda sÝrasÝyla
427.44 ve 459.95 g bulunmußtur. Aradaki fark
istatistiksel olarak šnemli deÛildir. AyrÝca, 5-25 ve 26-46
gŸnlŸk yaß dšnemlerindeki ortalama canlÝ aÛÝrlÝk artÝßÝ
bakÝmÝndan da gruplar arasÝndaki fark šnemsiz
bulunmußtur.
Kuru madde esasÝna gšre hesaplanan yemden
yararlanma bakÝmÝndan da gruplar arasÝ fark incelenen
tŸm yaß dšnemlerinde šnemsizdir.
BuzaÛÝlarda ishal vakalarÝ
‚alÝßmada deÛißik yaß dšnemlerindeki dÝßkÝ kÝvam
puanlarÝ, ishal gšrŸlen gŸnler ve bu nedenle tedavi
uygulanan gŸnler de incelenmißtir. Bu šl•Ÿtlere ait en
kŸ•Ÿk kareler ortalamalarÝ Tablo 4'de verilmißtir.
Ortalama dÝßkÝ kÝvam puanÝ bakÝmÝndan tŸm yaß
dšnemlerinde gruplar arasÝnda šnemli bir farklÝlÝk
saptanmamÝßtÝr. Normal sŸt ve ekßitilmiß sŸt i•en
gruplarda, ishal gšrŸlen gŸnlerin oranÝ 5-25 gŸnlŸk yaß
dšneminde sÝrasÝyla % 34.28 ve % 18.57, 5-46 gŸnlŸk
yaß dšneminde ise sÝrasÝyla % 20.71 ve % 11.43 olarak
saptanmÝßtÝr. Her iki dšnemde de gruplar arasÝndaki
farklÝlÝk šnemli (P<0.06) bulunmußtur. Bu šl•Ÿt
bakÝmÝndan 26-46 gŸnlŸk yaß dšneminde gruplar
arasÝndaki fark šnemli deÛildir.
Normal sŸt verilen gruptaki 10 buzaÛÝdan 4'Ÿne (2
erkek, 2 dißi) ßiddetli ishal nedeniyle tedavi uygulanmasÝ
gerekmißtir. Bu grupta, 5-25 gŸnlŸk yaß dšneminde
tedavi uygulanan gŸnlerin oranÝ % 8.57 olarak
saptanmÝß, buna karßÝlÝk ekßitilmiß sŸt verilen gruptaki
buzaÛÝlarda tedavi gerektirecek bir ishal vakasÝna
rastlanmamÝßtÝr. Bu šl•Ÿt bakÝmÝndan gruplar arasÝ
farklÝlÝk šnemli (P<0.04) bulunmußtur. 26-46 gŸnlŸk yaß
dšneminde her iki grupta da tedavi gerektirecek ishal
vakasÝ gšrŸlmemißtir.
‚alÝßmada incelenen tŸm šl•Ÿtlerde, cinsiyetin ve
muamele x cinsiyet interaksiyonunun etkisi šnemsiz
bulunmußtur.
BuzaÛÝ bŸyŸtme maliyeti
AraßtÝrma sonu•larÝndan yararlanÝlarak her iki
yšntemle buzaÛÝ bŸyŸtmenin maliyeti de hesaplanmÝßtÝr.
Buna gšre normal sŸt ve ekßitilmiß sŸt i•en gruplarda
buzaÛÝ baßÝna masraf sÝrasÝyla 26.360.500 TL (67.55 $)
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Tablo 2.
SH1

P<

4.41
4.47
4.44

0.17
0.17
0.17

0.64
0.77
0.72

0.05
0.28
0.16

0.07
0.27
0.17

0.01
0.04
0.03

0.38
0.92
0.94

SŸtten KM tŸketimi,
kg/buzaÛÝ/gŸn
5-25. gŸn
26-46. gŸn
5-46. gŸn

0.54
0.56
0.55

0.56
0.57
0.56

0.02
0.02
0.02

0.63
0.75
0.74

BaßlangÝ• yeminden KM
tŸketimi, kg/buzaÛÝ/gŸn
5-25. gŸn
26-46. gŸn
5-46. gŸn

0.05
0.25
0.15

0.06
0.24
0.15

0.01
0.04
0.02

0.39
0.94
0.98

0.59
0.80
0.70

0.61
0.81
0.71

0.03
0.05
0.04

0.53
0.96
0.80

…l•Ÿt

Normal SŸt

Ekßitilmiß SŸt

BuzaÛÝ sayÝsÝ

10

10

SŸt tŸketimi,
kg/buzaÛÝ/gŸn
5-25. gŸn
26-46. gŸn
5-46. gŸn

4.29
4.40
4.35

BaßlangÝ• yemi tŸketimi,
kg/buzaÛÝ/gŸn
5-25. gŸn
26-46. gŸn
5-46. gŸn

DeÛißik yaß dšnemlerindeki
tŸketimlere ilißkin en kŸ•Ÿk
kareler ortalamalarÝ.

Toplam KM tŸketimi,
kg/buzaÛÝ/gŸn2
5-25. gŸn
26-46. gŸn
5-46. gŸn
1
2

OrtalamanÝn standart hatasÝ.
Yonca kuru otundan tŸketilen KM dahil deÛildir.

ve 20.195.300 TL (51.75 $) bulunmußtur. Bu gruplarda,
1 kg canlÝ aÛÝrlÝk artÝßÝnÝn maliyeti ise sÝrasÝyla 1.468.550
TL (3.76 $) ve 1.045.300 TL (2.68 $) olarak
hesaplanmÝßtÝr.
TartÝßma
CanlÝ aÛÝrlÝÛÝn % 10'u dŸzeyinde ekßitilmiß tam yaÛlÝ
soÛuk sŸt veya normal tam yaÛlÝ ÝlÝk sŸt verilen
buzaÛÝlarda, sŸt tŸketimi bakÝmÝndan šnemli bir farklÝlÝk
olmamasÝ, ekßitilmiß sŸtŸn rahatlÝkla tŸketildiÛini
gšstermektedir. BulgularÝmÝz, kÝsÝtlÝ miktarda ekßitilmiß
sŸt tŸketiminin, baßlangÝ• yemi tŸketimini de

etkilemediÛini ortaya koymußtur. Buna baÛlÝ olarak,
toplam kuru madde tŸketimi bakÝmÝndan da gruplar arasÝ
fark šnemsizdir. Bu sonu• Jaster ve ark. (13)'nÝn
bulgularÝyla uyumludur. Ekßitilmiß SÜY'nin ad libitum
verildiÛi buzaÛÝlarda, kÝsÝtlÝ miktarda normal SÜY verilen
buzaÛÝlara gšre SÜY tŸketiminin daha fazla, baßlangÝ•
yemi tŸketiminin ise daha az olduÛu •eßitli araßtÝrmalarda
saptanmÝßtÝr (21, 24, 32, 33).
Bu •alÝßmada, ekßitilmiß sŸt veya normal sŸt verilen
gruplar arasÝnda, •eßitli yaß dšnemlerindeki canlÝ aÛÝrlÝk
artÝßlarÝ bakÝmÝndan šnemli bir farklÝlÝk saptanmamÝßtÝr.
Nitekim, ekßitilmiß SÜY'nin normal SÜY gibi kÝsÝtlÝ miktarda
verildiÛi •alÝßmalarda da, canlÝ aÛÝrlÝk artÝßÝ bakÝmÝndan
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Tablo 3.
…l•Ÿt

SH1

P<

41.47
48.54
61.29

1.60
0.97
1.50

0.66
0.22
0.53

4.81
13.14
17.95

6.57
12.75
19.32

0.97
0.91
1.50

0.22
0.77
0.53

255.59
625.77
427.44

314.91
607.08
459.95

35.83
43.38
35.60

0.26
0.77
0.53

2.78 ± 0.443
1.31
1.69

2.10 ± 0.41
1.41
1.60

0.09
0.10

0.27
0.43
0.55

Normal SŸt

Ekßitilmiß SŸt

10

10

CanlÝ aÛÝrlÝk, kg
5. gŸn (deneme baßÝ)
25. gŸn
46. gŸn

42.48
46.79
59.93

CanlÝ aÛÝrlÝk artÝßÝ,
kg/buzaÛÝ/dšnem
5-25. gŸn
26-46. gŸn
5-46. gŸn
CanlÝ aÛÝrlÝk artÝßÝ,
g/buzaÛÝ/gŸn
5-25. gŸn
26-46. gŸn
5-46. gŸn

BuzaÛÝ sayÝsÝ

DeÛißik yaß dšnemlerindeki
canlÝ aÛÝrlÝklar, canlÝ aÛÝrlÝk
artÝßlarÝ ve yemden yararlanma
deÛerlerine ilißkin en kŸ•Ÿk
kareler ortalamalarÝ.

Yemden yararlanma,
kg KM/kg aÛÝrlÝk artÝßÝ2
5-25. gŸn
26-46. gŸn
5-46. gŸn
1

OrtalamanÝn standart hatasÝ.
Yonca kuru otundan tŸketilen KM dahil deÛildir.
3 Denemenin 3. haftasÝ sonu itibariyle normal sŸt grubundaki bir buzaÛÝ ßiddetli ishal nedeniyle
aÛÝrlÝk kaybettiÛinden, 9 buzaÛÝ Ÿzerinden hesaplanmÝßtÝr.
2

gruplar arasÝnda fark olmadÝÛÝ saptanmÝßtÝr (13, 19, 34,
35). DeÛißik araßtÝrmalarda, ekßitilmiß SÜY ad libitum
verildiÛinde, kÝsÝtlÝ miktarda normal SÜY verilen buzaÛÝlara
gšre canlÝ aÛÝrlÝk artÝßÝnÝn daha yŸksek olduÛu
bulunmußtur (21, 22, 24). Ancak bu durumda, birim canlÝ
aÛÝrlÝk artÝßÝ baßÝna dŸßen yem masrafÝ yŸkselmektedir
(21, 25, 33, 36). Buna karßÝlÝk ekßitilmiß SÜY'nin ad
libitum verilmesi, ißgŸcŸ kullanÝmÝnÝ šnemli šl•Ÿde
azaltmaktadÝr (8, 32, 33, 36, 37).
Bu araßtÝrmada, yemden yararlanma (kg KM/kg
aÛÝrlÝk artÝßÝ) bakÝmÝndan da gruplar arasÝ farkÝn šnemli
olmadÝÛÝ saptanmÝßtÝr. ‚eßitli araßtÝrmalardan elde edilen
sonu•lar bulgularÝmÝzÝ desteklemektedir (13, 22). DiÛer
yandan, Richard ve ark. (8), ad libitum veya kÝsÝtlÝ
miktarda ekßitilmiß SÜY verilen buzaÛÝlar arasÝnda da
yemden yararlanma bakÝmÝndan šnemli bir fark
olmadÝÛÝnÝ saptamÝßtÝr.
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Üshal, tedavisi i•in fazladan ißgŸcŸ gerektirmesi,
veteriner ve ila• masrafÝnÝn yŸksek olmasÝ, buzaÛÝlar
arasÝnda gelißme bakÝmÝndan biršrnekliliÛi bozmasÝ ve
buzaÛÝnÝn yaßamÝnÝ tehlikeye sokmasÝ gibi nedenlerden
dolayÝ •ok šnemli bir sorundur. ‚alÝßmamÝzda elde edilen
bulgular, buzaÛÝlarÝn bŸyŸtŸlmesinde ekßitilmiß sŸt
kullanÝmÝnÝn ishal vakalarÝnÝ azalttÝÛÝnÝ gšstermektedir.
Üncelenen tŸm yaß dšnemlerinde dÝßkÝ kÝvam puanlarÝ,
ekßitilmiß sŸt verilen buzaÛÝlarda normal sŸt verilen
buzaÛÝlara gšre, šnemli dŸzeyde olmamakla birlikte daha
dŸßŸk bulunmußtur. DiÛer yandan, normal sŸt i•en
buzaÛÝlarda 5-25 gŸnlŸk yaß dšneminde ishal gšrŸlen
gŸnlerin oranÝ (% 34.28), ekßitilmiß sŸt i•en buzaÛÝlara
gšre (% 18.57) šnemli dŸzeyde daha yŸksek olmußtur.
AyrÝca, 5-25 gŸnlŸk yaß dšneminde ßiddetli ishal
nedeniyle tedavi uygulanan gŸnlerin oranÝ normal sŸt
verilen grupta % 8.57 olarak bulunurken, ekßitilmiß sŸt
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…l•Ÿt

P<

2.04
1.34
1.69

0.16
0.10
0.10

0.22
0.42
0.19

34.28
7.14
20.71

18.57
4.29
11.43

5.43
2.28
3.23

0.06
0.39
0.06

8.57
yok

0.00
yok

2.64

0.04

4

yok

Ekßitilmiß SŸt

10

10

Ortalama dÝßkÝ kÝvam puanÝ2
5-25. gŸn
26-46. gŸn
5-46. gŸn

2.33
1.46
1.89

Üshal gšrŸlen gŸnler, %3
5-25. gŸn
26-46. gŸn
5-46. gŸn
Tedavi uygulanan gŸnler, %
5-25. gŸn
26-46. gŸn

BuzaÛÝ sayÝsÝ

Tedavi uygulanan
buzaÛÝ sayÝsÝ

Tablo 4.

SH1

Normal SŸt

DeÛißik yaß dšnemlerindeki
dÝßkÝ kÝvam puanlarÝ, ishal
gšrŸlen gŸnler ve ishal
nedeniyle tedavi uygulanan
gŸnlere ilißkin en kŸ•Ÿk
kareler ortalamalarÝ.

1OrtalamanÝn

standart hatasÝ.
kÝvam puanÝ, 1 = normal, 2 = yumußak, 3 = akÝcÝ, 4 = sulu.
3DÝßkÝ kÝvam puanÝnÝn ≥ 3 olduÛu gŸnler.
2DÝßkÝ

verilen grupta tedavi gerektirecek bir ishal vakasÝna
rastlanmamÝßtÝr. DeÛißik araßtÝrmalarda da, ekßitilmiß
SÜY'nin ishal vakalarÝnÝ azalttÝÛÝ saptanmÝßtÝr (13, 17, 21,
33, 38). BazÝ •alÝßmalarda ise, gerek ekßitilmiß SÜY
gerekse normal SÜY verilen buzaÛÝlarda ishalle ilgili šnemli
bir problemle karßÝlaßÝlmadÝÛÝ bildirilmektedir (22, 35).
Bu •alÝßmada, normal veya ekßitilmiß sŸt verilen
gruplarda 26-46 gŸnlŸk yaß dšneminde ishal gšrŸlen
gŸnlerin oranÝnÝn olduk•a azaldÝÛÝ (sÝrasÝyla % 7.14 ve %
4.29) ve gruplar arasÝnda šnemli bir farklÝlÝk olmadÝÛÝ
gšrŸlmŸßtŸr. Bu dšnemde, her iki grupta da tedavi
gerektirecek bir ishal vakasÝ olmamÝßtÝr. Bu sonu•lar,
buzaÛÝlarda ishalin yaßamÝn ilk 2-3 haftasÝnda šnemli bir
sorun olduÛunu gšstermektedir. Nocek ve Braund (21) ile
Jaster ve ark. (13)'nÝn bulgularÝ da bu yšndedir.

Ekßitilmiß sŸt ile beslenen buzaÛÝlarda, buzaÛÝ baßÝna
dŸßen masraf 6.165.200 TL (15.80 $) daha dŸßŸk
olmußtur. Bu grupta, 1 kg canlÝ aÛÝrlÝk artÝßÝnÝn maliyeti
ise normal sŸtle beslenen buzaÛÝlara gšre 423.250 TL
(1.08 $) daha dŸßŸk bulunmußtur. MasrafÝn, normal sŸt
verilen buzaÛÝlarda ekßitilmiß sŸt verilen buzaÛÝlara gšre
olduk•a fazla olmasÝ, esas olarak tedavi giderlerinden
kaynaklanmaktadÝr.
Sonu• olarak, buzaÛÝlar ekßitilmiß sŸtŸ rahatlÝkla
tŸketmektedir. Ekßitilmiß sŸtle beslemeye ilk gŸnlerden
itibaren baßlandÝÛÝnda buzaÛÝlar ekßitilmiß sŸt i•meye •ok
daha kolay alÝßmaktadÝr. Ekßitilmiß sŸtle bŸyŸtme, ishali
šnleyerek buzaÛÝlarÝn saÛlÝÛÝnÝ olumlu yšnde
etkilemektedir. Buna baÛlÝ olarak buzaÛÝ baßÝna yapÝlan
masrafÝn daha dŸßŸk olmasÝ yšntemin bir diÛer
avantajÝdÝr.
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